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This  article  looks  critically  at  the  explanation  provided  by  the  so‐called  ‘normalisation’ 
literature for Germany’s apparent reluctance and closefisted approach to the Eurozone crisis. 
In contrast to  the  ‘normalisation’ argument which attributes  the handling of  the crisis  to a 
more  self‐interested  and  assertive  stance  in  Germany’s  European  policy,  this  paper 
emphasizes  the  role  of  economic  ideas  as  an  explanatory  factor.  Based  on  the  economic 
school of ordoliberalism in Germany, the crisis is perceived of as a debt and institutional crisis 
rather  than a  financial  crisis, as  suggested by  ‘normalisation’ proponents. Consequently, a 
profound  long‐term solution  is thought to require policies of debt reduction and supply‐side 
reform as well as amendments to Eurozone  institutions.  In addition, unconditional financial 
bail‐outs are deemed  inadequate to  fight the source of the crisis. While the  ‘normalisation’ 
literature  stresses  change  in Germany’s  approach  to  European  integration  relative  to  the 
early 1990s, the view outlined here suggests that there  is a significant degree of continuity 













all, due to the  fact that  it  is the  largest and  financially strongest economy  in the European 
Union  (EU). Thus, by virtue of  its size and solvency the country plays a key role  in  funding 




paper,  debates  have  arisen  both  domestically  and  internationally  in  regard  to Germany’s 
way of dealing with  the  crisis. Thus,  the  conservative‐liberal  government  (2009‐2013) has 
been heavily criticised by other European governments,  financial market actors, the media 
and academics alike2. In essence, these criticisms focus on the country’s slow reaction to the 
crisis and  that  it continuously delayed agreement on  the rescue packages,  thereby making 
them more  expensive.  Even  though  its  export  industry  and  banks  have  benefited  hugely 
from the Euro, the Federal Republic is said to have refused to assume responsibility for the 
macroeconomic  imbalances  in  the  Eurozone which  are  at  the heart of  the  crisis. What  is 
more, the country,  it  is argued, shows  little solidarity with  its Eurozone partners  in trouble. 
In a nutshell,  the prime  concern  is Germany’s  supposedly more  selfish behaviour and  the 
manner in which it exercises power rather than the very fact that the country takes ‘centre 
stage’3 in resolving the current calamity.  
This  analysis  of  the  Eurozone  crisis  coincides  with  a  broader  argument  amongst 
scholars concerning Germany’s foreign and security policy.4 The question is whether and to 
what extent unified and sovereign Germany has given up  its exceptional role as a  ‘tamed’, 
‘normative’ or  ‘civilian power’ of  the pre‐unification years  in order  to  turn  into a  ‘normal’ 
power;  i.e. a  country more  interested  in  traditional power politics  rather  than  ‘concerned 
with  the  peaceful  advance  of multilateral  networks  of  governance’5. With  respect  to  the 
European  level,  observers  of  ‘normalisation’  have  witnessed  a  shift  of  Germany’s 
commitment  to  EU  integration.  While  the  country  acted  as  a  staunch  supporter  of  ever 












this  is  rooted  in  ‘normalisation’  and  thus  substantially  different  from  what  would  be 
expected  from the enthusiastic pro‐EU Germany that  is said to have existed until the mid‐
1990s. The key argument is that the ‘normalisation’ explanation underestimates the role of 
economic  beliefs  held  amongst  political  decision‐makers  in  Germany  when  it  diagnoses 
change in the country’s EU policies. It implicitly presupposes a Keynesian view of the crisis as 
a financial crisis, while  it  largely neglects Germany’s economic tradition of ordoliberalism  in 
elucidating the country’s behaviour. Following the ordoliberal  line of argument, the current 
predicament is not primarily perceived of as a failure of financial markets but a debt crisis of 
some member  states and a  failure of Eurozone  institutions. This  interpretation  leads  to a 
specific set of remedies which are thought to be  in the  long‐term  interest of the Eurozone, 
while they might appear stingy and self‐interested from a ‘normalisation’ perspective. Thus, 
depending on the theoretical perspective taken, the country’s displayed policy is interpreted 
as  a  change  towards  the  ‘normal’  (from  the  ‘normalisation’  perspective  informed  by 
Keynesianism) or a sign of continuity with the principles of ordoliberalism and the country’s 
focus  on  the  EU’s  institutional  milieu  (from  the  ordoliberal  perspective  predominant  in 
Germany).  
The paper proceeds as  follows:  in  the next section,  the  ‘normalisation’ argument  is 
delineated more generally and subsequently applied to the specific case of the current Euro 
crunch.  Two  key  criticisms  of  Germany’s  policy  approach  are  outlined  and  linked  to  the 
allegedly  more  self‐interested  motivation.  The  following  section  then  deals  with  the 
ordoliberal appraisal of recent events and its significance for policymakers’ crisis responses. 







The  ‘normalisation’  thesis  is based on  the  idea  that  (West) Germany played a  special,  i.e. 
abnormal, role in international affairs until the mid‐1990s. After military and political defeat 
in two world wars and with the experience of division, the Federal Republic abstained from 
traditional power politics  and emerged  as a  civilian power which  ‘favours diplomacy over 
force and nurtures mutual  interdependence  in preference to dominance and national self‐
interest’.7 Katzenstein, for instance, deemed Germany distinct from other countries in that it 
was  a  ‘tamed  power’  whose  ‘political  leaders  exercise  power  only  in  multilateral, 
institutionally  mediated  systems’.8  This  was  especially  evident  in  the  realm  of  European 
integration where Germany, unlike other big member states, acted as a  ‘reflexive’ – rather 
than an ‘instrumental – multilateralist’.9 Whilst the latter pursues national interest if possible 
within  the  EU  framework  and  if  necessary  at  the  expense  of  it,  Germany  as  a  reflexive 
multilateralist  perceived  European  unity  as  a  byword  for  its  own  interests.  Despite  the 
country’s  growing  economic  strength,  its  European  diplomacy  engaged  in  soft  power, 
characterised by a ‘culture of restraint’, a strong commitment to EU institutions and the use 
of  fiscal means  to  facilitate compromise.10 According  to Bulmer,  Jeffrey and Paterson,  the 




The apogee of Germany’s European orientation, and thus  its  ‘anomaly’, occurred  in 
the early 1990s, after the fall of the Berlin Wall.13 Counter‐intuitively, the enlarged and fully 
sovereign  country  did  not  use  its  apparently  increased  power  to  pursue  its  self‐interest 
unilaterally, but it remained ‘decidedly multilateralist, oriented towards institution building, 
and aimed at reassuring allies and partners. Germany was accumulating trust, not power’.14 
In  the European arena,  the Kohl government engaged  in promoting EU  integration  rather 
than  acting  alone,  e.g.  by  ‘co‐initiating’  the  Economic  and  Monetary  Union  (EMU).  This 
helped to bind in Germany and allay its European partners’ fears that an enlarged Germany 
might  give  up  on  the  European  project  and  become  too  dominant.15  While  monetary 








from  indirect  institutional  power  to  the  hard  bargaining  of  agent  power’.17  In  EU  affairs, 
Germany’s  approach  has  become  more  instrumental:  ‘more  Europe  is  no  longer 
automatically desirable’18 but subject to German national interests. Jeffrey discerns ‘a more 
protectionist Germany’ with a  ‘much  stronger notion of using Europe  for  specific national 
ends  which  is  replacing  the  notion  that  national  and  European  ends  were  one  and  the 
same’.19  According  to  Hellmann,  Germany  has  gained  self‐confidence  and  with  it  a 
‘sharpened awareness of power and status’.20 Examples  regularly given  include Germany’s 
forceful conduct during the EU budget negotiations in 1999/2000, the breach of the Stability 
and Growth  Pact  alongside  France  in  2002/2003  and  the Nord  Stream  pipeline deal with 






one hand,  the external environment,  i.e.  the geopolitical  set‐up has  changed dramatically 
since the end of the Cold War.23 Multilateral institutions such as NATO are less important for 




On  the  other  hand,  and  key  to  the  argument  here,  the  Federal  Republic  has 
transformed internally.25 With the defeat of Chancellor Kohl in the 1998 federal elections, a 
new  generation  of  leaders  assumed  office  that  has  no  immediate  war  experience. 
Oppermann  argues  that  decision‐makers  in  Germany  have  adopted  a  new  national  role 
conception, one  that no  longer accentuates  civilian power but  increasingly  conceptualises 
Germany  as  a  ‘normal  country’.26 Accordingly,  the  reasons  for more  Europe  have  altered 
from  ‘a matter of war and peace’  to  a question of  ‘costs  and benefits’27.  In  addition,  the 
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formerly  high  level  of  public  enthusiasm  for  European  integration  has  subsided,  and 
converged  towards  the  lower European average. One  reason put  forward  for  this cooling‐
down  effect  is  unification:28  for  one,  approximately  17  million  East  Germans  who  are 
historically  less attached  to European  integration  than  their western counterparts became 
part of  the Federal Republic’s electorate. For another,  the economy  lost momentum after 
decades of economic dynamism, exacerbated by unification. This has made taxpayers more 
reluctant to transfer funds to the EU, thus rendering the country’s traditional cheque‐book 
diplomacy of  facilitating compromise  through side payments  less acceptable. Beyond  that, 
other  developments  in  Germany  have  been  put  forward  as  reasons  for  the  changed 
domestic  conditions  in  European  policy‐making,  such  as  the  increased  role  of  Länder 
governments  in  European  policy,  the  somewhat  EU‐critical  rulings  of  the  Federal 
Constitutional  Court  on  the  Treaties  of Maastricht  and  Lisbon,  the  increased  role  of  the 




To many  commentators, Germany’s policy  in  the  current  Eurozone  crisis provides  further 
evidence  for the country’s  ‘normalisation’.30  Indeed, criticisms of Germany’s behaviour are 
regularly  linked  to  a  more  assertive  demeanour  and  the  pursuit  of  a  narrowly  defined 
national  interest  that  disregards  European  concerns.  Bulmer  and  Paterson  as  well  as 
Oppermann use the crisis policy as explicit case studies to  illustrate Germany’s normalised 
behaviour.31  In  what  follows,  these  criticisms  will  be  briefly  summarised  in  two  key 
arguments:  the  first  one  focuses  on  Germany’s  reluctance  to  provide  funds  on  a  scale 












they ran  into difficulties’,32 notwithstanding the codification of a  ‘no‐bail‐out clause’  in the 
European treaties in 1992 (Art. 125 AEUV), which explicitly negates shared responsibility for 
other country’s debt. Hence, if the Eurozone partners and especially Germany had declared 
their commitment  to support Greece  in a  timely and decisive way,  thereby confirming  the 
investors’ working hypothesis,  the country would probably not have  lost access  to private 
capital, and  the  crisis  could have been  contained.33  Instead,  the German Chancellor drew 
public  attention  to  the  no‐bail‐out  rule  (‘Rules  have  to  be  followed’),  thus  disclaiming 
German  responsibility  for Greek  sovereign debt  (‘Greece must accept  its  responsibility  for 
reform’).34  According  to  Jones,  these  statements  triggered  and  aggravated  the  Eurozone 
crisis:  ‘By  refusing  to  back  Greece,  however,  Merkel  created  uncertainty  and  scared  off 
investors.  […] More  importantly,  she  helped  nurture  a wider  crisis  of  confidence  in  both 
sovereign‐debt markets and in the Euro itself’.35  
Even though eventually  in March 2010 Germany accepted the need for financial aid 
to  Greece  and  (later)  other  Euro  countries,  the  government  is  blamed  for  its  failure  to 
assume leadership.36 Rather than easing capital markets via proactive initiatives, the German 
government  protracted  negotiations.  For  example,  Chancellor  Merkel  insisted  on  strict 
conditionality in the rescue packages at the March 2010 European summit:37 loans would be 
granted, conditional on fiscal austerity and structural reform in the crisis countries and IMF 
involvement.  In  addition, Germany  stipulated  that public money would be used  as  a  ‘last 
resort’, once borrowing  from  capital markets had been exhausted  and  the Eurozone  as  a 
whole was  in  jeopardy.38  This  reluctance  is  said  to  have  deepened  and  spread  the  crisis 
across  the Eurozone;  it  increased  ‘the cost of  the bail‐out, unsettled  financial markets and 
poisoned the political atmosphere in Europe’.39  
Both  domestically  and  internationally,  the  government’s  behaviour  has  been 
explained  by  the  country’s  ‘normalisation’  and  the  changed  domestic  situation:  Jones 
speculates with respect to Merkel’s handling of the Greek crisis  in  late 2009 that  ‘she may 
have had strong domestic reasons’.40 Barysch and Flassbeck both mention the Land elections 
in North Rhine‐Westphalia on 8 May 2010 as a key event for explaining Merkel’s hesitancy to 






the EU summit  in March 2010 where Germany got  its way  regarding  the  IMF  involvement 












weakness  following  reunification.45  This  excellent  trade  performance  is  seen  by  some  as 
proof  of  the  benefits  that Germany  has  gained  from  the  Euro,  for  instance  due  to  lower 
transaction  costs  and  the  discontinuation  of  competitive  devaluations  by  its  European 
trading partners.46 What is more, in a country’s balance of payment the outflow of goods is 
accompanied by an outflow of capital. In the Eurozone, this capital export primarily took the 
form  of  German  banks  lending  to  borrowers  in  the  southern  EU  periphery.  For  German 
financial  institutions,  this  business  used  to  be  especially  profitable  because  the  terms  of 
borrowing  in  the  south  yielded  a  higher  return  since  the  risk  of  a  currency  devaluation 
ceased  to  exist,  while  the  possibility  of  default  was  neglected.  Whereas  the  German 
economy benefited from monetary integration, its southern European partners accumulated 
trade  deficits  and  debt.  It  is  these  macroeconomic  imbalances  in  the  trade  and  capital 
balances  that  are  –  according  to  proponents  of  this  line  of  argument  –  the  root  of  the 
Eurozone crisis.47 
Against this economic background, the German political elites are accused of having 
failed  in  two ways:  firstly,  the government did nothing  to  lead  the Eurozone on a path of 
convergence, for instance by boosting its chronically weak domestic demand, as then French 
Finance Minister Christine Lagarde postulated.48 To  the contrary, by means of  the Agenda 





put  it, Germany pursued a  ‘beggar‐thy‐neighbour’ policy  to  its own advantage and at  the 
same time, in a self‐righteous way, blamed southern European profligacy for the crisis.49  







elites gave  in to the public feeling that European  integration  is a sacrifice Germany makes. 
Consequently, ‘the Germans do not feel enough solidarity with their southern neighbours to 
pay for the costs of their fiscal mistakes or burst property bubbles’52.  
Admittedly,  recent  public  debates  concerning  the  Eurozone  crisis  give  reason  to 
attribute  Germany’s  behaviour  to  the  process  of  ‘normalisation’.  In  polls,  people  have 
revealed  little solidarity with Greece or other countries  in crisis.53 After almost a decade of 
austerity  and  fiscal  constraints  at  home  and  with  new  debt  piling  up  since  the  recent 
economic  and  financial  crisis,  Germans  feel  even  more  reluctant  when  it  comes  to 
transferring  taxpayer’s  money  to  Brussels  or  elsewhere.  In  former  times,  the  media 
safeguarded Germany’s European vocation; in contrast, nowadays tabloids such as BILD fuel 
anti‐European  sentiments.  While  the  pro‐European  public  consensus  increasingly 
evaporates,  European  policy  issues  have  gained  salience  on  the  political  agenda  so  that 
public  sentiments become more  significant.54  In addition, elite  consensus, once a decisive 
pillar of Germany’s pro‐Europeanness, seems to be crumbling in the Eurozone crisis. For the 









appears  to be geared  to domestic constraints  in  its Eurozone policies, such as  increasingly 
adverse public opinion, upcoming elections and possible constraints  imposed by  rulings of 
the  Federal  Constitutional  Court;  hence  it  behaves  ‘normally’  like  any  other  European 
government in that it puts its narrowly defined national interest before the European cause.  
Although  it  might  be  plausible  to  assume  that  Germany’s  hesitant  crisis  policy  is 
rooted  in the  ‘normalised’  identity, this hypothesis disregards the  importance of economic 
views  which  political  actors  hold  regarding  the  crisis  and  its  resolution.  Thus,  the 
‘normalisation’  approach  implicitly  presupposes  the  following  understanding  of  the  crisis 
which  is based on Keynesian economics: financial markets were upset after doubt was cast 
on  the  implicit  assumption  that  bail‐outs  would  be  readily  available.  Amongst  investors 
irrational  panic  spread  and  some  countries  ran  into  difficulties  to  re‐finance  their  debt. 
Accordingly,  a  ‘systemic  crisis’57  unfolded  which  threatened  the  Euro  and  the  financial 
stability of the Eurozone as a whole. In order to put markets back at ease and safeguard the 
common  currency,  a  straightforward  and  substantial provision  of  funds would have been 
required instantaneously, or as Jones put it: ‘a strong message from Merkel in November or 
December  of  2009  that Greece would  be  supported  in  refinancing  its  existing  bonds  and 
meeting  its  new  financial  requirements  would  have  been  sufficient  to  avert  the 
catastrophe.’58  By  confirming  the  capital  markets’  working  hypothesis  of  shared  debt 
responsibility – albeit  incompatible with the no‐bail‐out clause of the European treaties – a 
return  to  the  pre‐crisis  position  would  have  been  possible.  Fiscal  consolidation  and  the 
reduction  of  macroeconomic  imbalances  would  still  have  been  a  necessity  but  one  that 







However,  if  the  cause  of  the  crisis  is  perceived  differently,  an  assessment  of  Germany’s 
behaviour  might  change.60  In  fact,  in  the  beginning,  and  to  a  significant  extent  still,  the 
dominant German narrative was not one of a  financial or currency crisis  in  the Euro area; 
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after  all,  both  the  inflation  rate  and  external  value  of  the  Euro  have  remained  relatively 
stable and the majority of countries still have access to private capital markets.61 Rather, the 
crisis  is understood to be rooted  in the  individual debt problems of some member states.62 
This crisis perception can be traced back to the economic ideas of ordoliberalism, a school of 
thought that provides the theoretical basis for Germany’s so‐called social market economy 
model.  63 According  to  this school,  the state has a significant  role  to play  in  the economic 
system  in that  it establishes and maintains the  institutional framework,  i.e. the rules of the 
game,  including  provisions  of  social  balancing,  but  otherwise  remains  as  diffident  and 
invisible as possible. In particular, it should abstain from steering the economy or intervening 
in  its  processes  through  discretionary  short‐term  management  since  this  is  expected  to 
distort  market  outcomes.  The  latter  are  considered  efficient  if  they  stem  from  a  well‐
designed  (efficient)  institutional  framework,  complemented,  if  necessary,  by  so‐called 
market‐conforming interventions, and are brought about by (economic) actors who are free 
in  their  action  as  long  as  they  comply  with  the  rules.  Conversely,  unsustainable  market 




is established – who piled up debt beyond what was allowed according  to  the EMU  rules. 
More precisely, a typical ordoliberal crisis explanation reads as follows:65 subsequent to the 
Euro  introduction  in  1999  and  in  Greece  in  2001,  interest  rates  in  the  south  converged 
towards  the  lower German  level as creditors stopped  requesting compensation  for  the no 













were  all  the  more  important.  These  rules,  however,  once  core  elements  of  Germany’s 
agreement  to  give  up  the  Deutschmark68,  proved  inapt  to  prevent  the  emergence  of 
unsustainable fiscal and trade deficits in the weaker economies.69 Especially the Stability and 
Growth Pact was  the  subject of political ploy  rather  than an  instrument of discipline.  It  is 
ironic in this context that it was Germany, among others, who ‘weakened the very regime it 
had  created’; with  severe  consequences:  ‘it would now be difficult  to ask other Eurozone 
members with chronic deficits to curb their spending’70. The only institution that functioned 
more or less according to design from a German perspective was the independent European 
Central  Bank,  at  least  until  it  started  to  intervene  in  the  securities  markets  under  its 
Securities Market Programme in May 2010.71  




Sinn  argues,  ‘the  construction  of  the  Eurozone,  in  particular  the  rules  of  conduct  for  the 
participating countries need  to be  reconsidered.’73  In  this context, Harms calls  for a set of 
transparent  and  binding  rules  to  replace  the  old  framework  which  ‘was  strongly 
characterised by announcements that were perceived as non‐credible’.74 From this point of 
view, the German government’s approach to the Eurozone crisis can be  interpreted as the 
attempt  –  though  not  necessarily  adequate  in  terms  of  measures  or  timing  –  to  lead 
profligate  countries  back  to  frugality  and  create  a more  credible  institutional  framework. 




risk  of  a  general  capital  market  crisis,  and,  with  the  European  Stability  Mechanism,  the 
establishment of a permanent crisis mechanism as a last resort.  
In  contrast,  policies  demanded  from  Germany  by  ‘normalisation’  advocates  (as 
outlined  above)  could  be  classified  as  counterproductive  to  the  ordoliberal  approach. 
Indeed, a  bail‐out scheme for the peripheral countries that would be easily available would 






capital markets  that charge  interest spreads  for countries with a  low creditworthiness and 
governments that impose tough loan conditionality or involve the IMF as a credible external 
body. The same holds  for  institutional reform;  it would be  less  likely, with governments of 
indebted countries having little incentive to make concessions once cheap access to private 













President  Weber  argues  that  ‘wage  moderation,  corporate  restructuring  and  policy 
measures, which were  favourable  for Germany’s price competitiveness, were not explicitly 
aimed at promoting export performance but the response to structural problems’.76  In the 
same  vein,  Busch,  Grömling  and  Matthes  attribute  Germany’s  trade  surplus  to  the 
willingness  to  reform,  offshore  and  keep wages  down,  all  of which were  necessary  as  a 
response  to  Germany’s  persistent  economic  crisis  after  unification.77  Put  differently: 
structural problems such as the high and sustained level of unemployment during the 1990s 
and  early  2000s  revealed  flaws  in  the  institutional  framework  which  were,  eventually, 
mended by corporate and political (supply‐side) reforms. Conversely, the export surplus and 
improved  economic  situation  in  the  second half of  the  2000s  can be  taken  as proof  that 




Along  the  same  line,  the ordoliberal view denies  that  the country benefited hugely 
from the Euro.79 In contrast, it is emphasised that the trade surplus by and large equalled a 
massive  outflow  of  capital,  primarily  via  banks  that  invested  abroad.  In  Germany,  the 
resultant  lack  of  resources  caused  an  investment  crunch,  accompanied  by  low  aggregate 
demand, weak economic growth and high unemployment. Thus, Germany ranked lowest of 
all OECD  countries  in  terms of  the net  investment  rate  (relative  to net domestic product) 
between 1995 and 2008, with as  little as 40 per  cent of domestic  savings  invested  in  the 
country  itself  in 2008.80 Due  to  the  stagnant economy, wage  increases  in  the 2000s were 
minimal and  inflation moderate,  thus  leading  to a  real devaluation  in  the  currency union. 







in  trouble  cannot  solely  be  interpreted  as  a  sign  of  change  towards  the  ‘normal’  or  a 
narrowly  defined  national  interest.  Alternatively,  and  as  suggested  here,  it  can  also  be 
understood as the attempt, informed by the ideas of ordoliberalism, to solve the twin crisis 
of  excess  indebtedness  and  institutional  failure.  In  this  sense,  this  policy  approach  is  an 
indication of continuity in Germany’s European policy rather than a marker for change: now 
as  in  the EMU  foundation period  in  the early 1990s,  the monetary and  fiscal  constitution 
constitutes  the primary concern of  the German government  in order  to safeguard a price‐
stable  currency.  In  the  Maastricht  Treaty,  Germany  succeeded,  at  least  on  paper,  in 
uploading  its own monetary  institutional design and  the  idea of  fiscal discipline  to  the EU 
level. Despite  the  fact  that  the  country  betrayed  its  own  principles when  it  violated  the 
Stability  and  Growth  Pact  in  the  early  2000s,  it  nevertheless  believed  in  the  rules  and 
agreements made.82 However, since these very  institutions –  in particular, the Stability and 
Growth Pact and the no‐bail‐out clause – proved insufficient and non‐credible in the recent 




To  some  extent,  continuity  can  also  be  observed with  respect  to  the  instruments 
Germany employs to achieve  its (institutional) goals,  in particular the use of side payments 
and leading by example. For one, the government eventually endorsed the rescue packages. 
These  bail‐outs  could  be  interpreted  as  a  means  to  buy  time  and  a  side  payment  to 




introduced  in  the German  constitution  in  early  2009  and,  in  the meantime,  lifted  to  the 
European level via the European Fiscal Compact. Even more, the whole concept of austerity 
and supply‐side reform as the way forward out of the economic and fiscal crisis in southern 







Both  in academia and  the public, an  intensive debate  is evident concerning  the degree  to 
which change and conversely continuity are important in understanding German foreign and 
European policy  in  the post‐unification era. With  respect  to  Europe, many  commentators 
view Germany on a road to  ‘normalisation’ where the country behaves  in a more assertive 
and self‐interested manner,  in  line with and much  like  the other big EU member states. A 
number of plausible reasons  is given for the observed change: the crumbling of public and 
elite consensus on European  integration, a generational change of politicians, reunification 
with  its  fiscal  strains  and  a  generally  more  inward‐looking  attitude.  In  this  context,  the 
current  Eurozone  crisis  is  perceived  of  as  a  further  illustration  of Germany’s  ‘normalised’ 
behaviour.  With  its  reluctant  approach  and  lack  of  solidarity,  Germany  is  said  to  have 
triggered and aggravated the crisis, despite massive benefits from the Euro. Germany’s trade 








exactly  this  situation.  Consequently,  the  debt  crisis  is  also  an  institutional  failure  of  the 
monetary  and  economic  constitution.  Therefore,  fiscal  consolidation  and  constitutional 
amendments are required  in order to move out of the predicament; rather than providing 








will ultimately prove of more  value  remains  to be  seen, with  all  that  this  implies  for  the 
assessment of policy measures.  So  far, each  side has  laid  claim  to  the progress achieved: 
those  who  perceive  the  Eurozone  crisis  as  a  collapse  of  financial  markets  point  to  ECB 
President Draghi’s announcement of unlimited support for countries in trouble in July 2012 
which appeased capital markets and brought down interest spreads; those who concentrate 
on debt and  institutional problems  refer  to various  treaty amendments and especially  the 
case  of  Ireland  that  is  presented  as  a  showcase  for  ‘adjustment  through  austerity  and 
structural  reform’.85  The  German  Council  of  Economic  Experts  emphasizes  the 
interdependency  of  both  economic  views:  while  the  former  focuses  on  the  short‐term 
stabilisation  of  the  Eurozone,  the  latter  addresses  the  ‘structural  basis  of  long‐term 
prosperity’ in Europe by aiming at improved governance.86  
This  article  argues  that  the  Eurozone  crisis  is  not  simply  another  example  of 
Germany’s  ‘normalisation’  and  narrow  self‐interest.  Admittedly,  domestic  conditions  in 
Germany  and  political  rhetoric  have  changed  but  the  country’s  vision  for  monetary 
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